## مقايسهونقدداستان

##  

على صفىزاده دانشجوى دكتراى زبان و ادبيات فارسى و مدرس دانشگاه آزاد و پيامنور دلفان

سيس، ابن مقفع آن را به عربى بركركراند.
 ابوالمعالى نصرالها بن محمد بن عبدالحميا منشى صورت كرفته است كه به كليله و ويله دمنأ بررامشاهى معروف است. اين ترجمه در حدود سال 7 اهتا انجام شدهاست (صفا، (90:0)

مرزباننامه

 ملوك طبرستان (آل باوند). اين كتاب در
 طبرى تأليف شده و كتابى است مشتمل
 حكمتآميز كه به طرز و اســــوب كليلهو و دمنه از السنأ وحوش و ط طيور و ديو و پرى
 مرزباننامه در نيمأ نخستين سدهُ هفتمر در ميان ســالهاى (7 (7TY) ت توسط ســـدالدين وراوينى از طبرى به پارسى ترجمه شـــده است. همأه مطالب و قصص نه باب مرزباننامه ســـاختهٔ ذهن مرزبان (مؤلف اصلى) نيست بلكه وراوينى از خورد نيز مطالبى رابه آن افزودهاست. همينـطور
 خود مرزبان هم مأخوذ از روايات شفاهى و كتبى حوزه فرهنگى طبرستان و گییلان
 داستان لشگال خرسوار «در مرزباننامه از از داستان 》شير گر گرفته و روباه و خر ر در در كليلهو دمنه بسيار تأثير پذيرفتها است.

ور رداستان.
چيشينه و روش پ夫وهش
 ارزش دو كتاب كليله و دمنه و مرزبانانامه مطالب و مقالات گَوناگون نَاشَاشتهاند اما در
 در دو كتاب، تاكتون نگارندئ اين سطور بها مطالبى برنخور ده و همين، دليل پر يرداختن
 كه اين مقاله از رســالـ كارشناسى ارشد
 "هقايسٔ ساختارى و محتوايى كتاب كليله
 روش يثووهش حاضر توصيفى است و نتايج به عمل آمده بر اســاس روش كتابخانهايـا تجزيه و تحليل ونقد شده است. توجها ويرئ مردم بها اين كتابها و زبان به زبان كَ متن و يِيام اين داستانهاو مـها مهمتر از اينها ضربالمثل شدن حكايتهاى حيوانانات مرا
 اين زمينه به كاركيرم.

كليله و دمنه
 اصل به زبان سانسكريت بوده و و در دوران انـان
 زبان پهلوى بركرَرانده شده است. كليله و دمنه هم در زمان ساسانيان و وهم در در دوران اسلامى محبوبيت خاصى داشت. (تفضلى،



كليلــهـو ومنــــهـهو مرزبانانامه بدون هيجّ گَمان و گزافه در شـــمار ارزشماندندترين و و ماندكارتر ين كتابهاى نثر فار فارسى باويريزه




 مرزباننامه نيز پنجاه و هفت حكايت كوتاه وبلند كنجانده شده است و همين يكساني تعداد حكايتها در اين دو كتاب نيز، جانى تأمل دارد. قصههاى اين دو كتاب با به هم كـره خوردهاند و رشتهاى نامئى آنها را ابه هم ريوستهاست. تاجايى كه شانزده حكايت در دو كتاب بسيار شبيه به هم و و در واقع سايئ يكديگر مى باشند. اين دو اثر مـمه، تصويرى از جوامع بشــرى در كنذشته در اختيار ما ما مى گذارند و حاوى نكات اجتماعى مهمیى هستند كه هر قشرى، از محقق ادبى كرفته تا جامعهشناس، روانشناس، و سياسىدان
 براى قصهوكيى و داســتانيردازى تاريخ مشخص و قطعى نمىتوان تعيين كرد اما كروهى تصنيــفـــو مكتوب كردن آن رابه ايرانيانِ نخستين نسبت دادواند. در مقالئ حاضر، نويسنده بر آن است كه ده دو حكايت بسيار مشابه و مشتر كـ در دو اثر رااز لحاظ عناصر داستانى و زيرساختى هاياى قصها، به روش تطبيقى و مقايسهانى، نقد و بررسى كندو از منظر ريختشناسى قصه آنها را واكاوى نمايد.

كليدوازهها: كليله و دمنه، مرزباننامه،
 از حكايتهاى مشــابه آن است. (تقوى، (1EN:) YV7
البتـــه اين مــــورد در مرزباننامه را نقص نويسندگى دانســـته و گفتهاند: ״اخر كه مظمر حماقت و نادانى است، شغال رافريب
 مى خواند (وحيديان كاميار، • در حكايت كليله و دمنه تلميحى بـي بيار جذاب در مورد شـــتر صالح ذكر شده كه كمياب اســـت و آن اينكه روباه به شــــير
 صالح خرى از سنگَ بيرون آورده شود." در اين حكايتها شخصيتهاى حار حيوانى،
 باشد به مقتضاى حال، شعر فارسى ياع
 دينى آكَاهى دارند و اين موضوع در در سراسر هر دو كتاب به دفعات ديده مىشود. نتيـجهگَيرى
 كرد كه نويسندهٔ كتاب مرزباننامها، بسيار
 حكايات كتابش ر الز اين كتاب ستان استدهاست؛
 شخصيتها در دو اثر مشابه و نظير يكديگر


 دو، فايدهٔ مكر در برابر دشمنان است.


دوباره پيش خر رفت و او را فريفت و آورد
و شير هم او را در ريد. وقتى شير بران غر غسل كردن رفت، روباه دل و گوش خر خر را خور انور و شير كه باز گشت، در جو جواب علت كار خور
 وگرنه براى بار دوم به اينجا نمى آمد. هر دو حكايــت از از حكايتهـهـــاى فرعى هستند. حكايت كليله و دمنه داراى چهر
 فارسى است. اما حكايت مرزباننامه دارا چنجاه و چهار سطر، شش بيت عربى و دو بيت فارسى است. با آنكه توصيف از لوازم و عناصر داستان و از جذابيتهاى حكايات

$$
\begin{aligned}
& \text { قصههاى اين دو كتاب } \\
& \text { به هم گره خور إن داند و و } \\
& \text { رشتهاى نامرئى آن ها را به } \\
& \text { همر پيوسته استا } \\
& \text { كه شانزده حكايت در دو } \\
& \text { كتاب بسيار شبيه به هر } \\
& \text { و در واقع سائه يكديگر } \\
& \text { مىىباشند }
\end{aligned}
$$

و قصههــــاى قديمى و امروزى باهـــــمار مىرود، اما توصيفاتى كه در آغاز حكايت مرزباننامه مربوط به دزديدن انتكا انور آورده
 حكايت راطولانى كرده است. از لحاظ حوادث علت و معلولى، دو دو حكايت

 منسجماند و فضاى داستان و شر شكل گيرى حوادث در آنها خا خوب پرداخته شد شان است پیيام در هر دو حكايت مشتر كـ است و و آن فايدءٔ مكر در برابر دشـــمنـان است؛ با با دين

 خر، شــغال را مىفريبد و او را به كشتن مىدهد و خود نجات مى يابد.
 بـنقصانــــد و افعال حيوانات با خود آنـها مطابقـــت دارد (مثل انگَور و ميوه خوردن شغال، درندگى شير و گر گ، فريب خوردن
 خود زيركى و هشـــيارى به خرج مىدهد

داستان »شعال خرسوار": (مرزباننامه: (1) خلاصئ داستان
شـــالى به عادت هميشــــى گانى خود براى
 رفت. باغبان كه از قبل در كمين او نشسته بود، از آمدن او باخبر شد. سوراخ را را بست و شــغال را گرفتار كرد و او را با چوب
 زد تا اينكه باغبان او راز باز باغ بيرون انداخت چس از مدتى، لنعان لنعًان به راه اه افتاد و نزد

 نداشـــت و عذر خواست و به شغال گَفت به صحرا مىروم تا شـــكار كنم اما شغا شغال
 مىروم تا او را فريب دهم و و اينجا رينا بياورم تا تا



 و شغال هم با باو باز گشت تا تا كتابِچأه دروغين
 شد، مكر خود را براى شغال آشكار كرد و و شغال از پشت خر فرار كرد اما سگا شان روسار رستا

به دنبال او افتادند و خون او هدر رفت.

## حـكايت »شـير گَرَ گرفته و روباه و خر «: (كليلهه و دمنه: <br> (rar

شــيرى گَر گرفته و ناتوان شـــــده بود و نمىتوانست شكار كند. روباهى در خـد
 چاره و درمان بـــود. من براى اين بيمارى علاجى مى شناســــم. شير كَفت: آن علاج چچيست؟ روباه گَفت: خوردن دل و گوش خر داروى اين بيمارى است و من در اين حوالى خرى مىشنـاسم كه از كَازُرى است است مىروم تا او را بفريبــــمـ و پ پيش تو بـياورم. شير پذيرفت. روباه رفت و با وعدهٔ مرغزارى خوش و خرم، خر را فريفت و آورد. شـــــير به او حمله كرد اما نتوانست كارى از پی پیش
 كه چرا نتوانستى او را نابود و هلاك كـر كنى و

